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                                                           Abstract 





and  material,  without  the  physical  boundaries  and  obstacles  of  the  conventional  means  of 
access. Although it is undeniable that digitization contributes significantly to the free circulation 
of  ideas  and  information  and  plays  a  vital  role  in  the  pursued  construction  of  a  globalized 
society of knowledge, the implications and legal issues that it raises are rather considerable as 
well.  The  existing  legislation  deals  with  issues  of  classification  of  cultural  works  as  public 
domain  or  copyright  protected.  However,  it  is  apparent  that  despite  this  legislation,  the 
boundaries between the two statuses can often be the object of disagreement and speculation, 
whereas the rights of the public for access to knowledge and the economic and moral rights of 
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enable  mass  access  to  cultural  heritage.  The  process  of  digitization  is  the  most 
distinctive “tool” that ensures not only the preservation of various types of intellectual 
works  by  cultural  organizations  and  institutions  but  also  the  accessibility  of  these 
works by the academic community and the public.   
By  the  term  “digitization” we mean  the procedure  through which,  an object 
(more specifically an image, a sound, a document etc) is converted into a digital format 
through an electronic device, such as a scanner or a camera. This procedure enables 





many  people, who  are  not  able  to  visit  the  actual  historical  site).  Lastly  digitization 
maintains and preserves a cultural work for the future generations (e.g. a very old and 
rare  film can be maintained  in digital  form  for more years  than  its original analogue 
copy would). Most importantly, the procedure of digitization facilitates the access and 









works.2  Although  the  process  of  digitization  has  brought  about  important 
developments and improvements in the area of the preservation and dissemination of 
cultural heritage, it has also raised speculations of both legal and practical nature. This 
paper will  deal with  the  notion  of  digitization  and will  discuss  the  most  important 
aspects of it, focusing on the general provisions and legal frameworks that rule it. 
The  first  chapter will deal with  the notion of digitization as  it  is expressed  in 
both practical and  legal  terms. There will be a  short and  indicative  reference  to  the 
procedure  of  digitization  as well  as  a  discussion  about  the  relevant  European  legal 
framework. 
The  second  chapter  will  focus  on  the  subject  of  both  orphan  and  out‐of‐
commerce  works,  providing  a  commentary  on  the  two  legal  bodies  that  deal  with 
these  two  categories  of  works  (the  Directive  2012/28/EE  Directive  and  the 
Memorandum  of  Understanding  for  Out‐of‐Commerce  works  respectively)  and 
offering  details  on  the  copyright  issues  that  arise  from  their  use  by  cultural 
organizations and institutions.  
The  third  chapter will  examine  the  importance  of  the  online  accessibility  of 





The  fourth  chapter will  be  structured  in  a more  theoretical manner  and will 
make short references to some notable cultural institutions that have incorporated the 













Culture  is  a  vital  element  of  every  community,  since  the  ancient  years  to 
nowadays. People used  to express  themselves both  in  tangible and  intangible ways, 
creating  a  net  of  ideas,  beliefs,  notions,  thoughts  and  of  course  works  of  art, 
monuments, architectural pieces etc. Intellectual creation and its expressions are really 
valuable for the humankind, as they do not only chronicle the history and evolution of 
humanity  but  also  offer  an  insight  into  the  most  mysterious  element  of  the 
humankind: their imagination. 
Culture is expressed in various fields of life and all these expressions constitute 
the  cultural  heritage  of  humanity,  the  importance  of  which  is  undeniable. 





and provide  the  suitable  infrastructures,  there are many  challenges  that have  to be 
overcome. 
Another significant trait of cultural heritage  is  its variety and diversity, both  in 
its  tangible  and  intangible  expressions,  a  feature  that  characterizes  Europe  in 
particular. This diversity actually  constitutes  the background  for  the development of 
creativity and growth in the cultural industry and may lead to investments and creative 
entrepreneurships. Moreover,  the  access  to  the  knowledge  and  information  that  it 
carries  may  ensure  the  creation  of  a  globalized  knowledge  community,  which  will 









In  order  to  enable  access  to  cultural  heritage  and  knowledge  in  general 
nowadays, the need to utilize modern means and media was more urgent than ever. In 






that by  the  term digitization we define  the  technological procedure,  through which 
analogue  data  and  information  are  converted  into  digital  forms.  With  the  term 
analogue data we indicate data that are represented in physical ways and are stored in 
physical media (e.g. the data stored in the magnetic tape of a VCR tape). With the help 
of  certain electronic devices  (usually  scanners, although  this depends on  the nature 





society,  like  enterprises,  educational  organizations,  public  carriers  and  services,  art, 














behalf of  IFLA  (International  Federation of  Library Associations  and  Institutions)  and 
ICA  (International  Council  of  Archives)  in  March  2002  and  were  later  published  by 
UNESCO.6 Another example are  the “Guidelines  for Planning  the Digitization of Rare 
Book and Manuscript Collections”  issued by IFLA  in 20147. Both guidelines provide an 
overview of the digitization process  including main scope and subject matter, desired 
outcomes, description of  the  technical procedure and even examination of  the  legal 
background that rules and defines the copyright issues that arise from the process. 
II. Aspects of digitization 




deterioration  because  of  time  or  adverse  conditions.  By  the  term  “preservation  of 
cultural heritage” we mean  all  the necessary  actions  taken,  in order  to  ensure  that 

















despite  the  best  efforts,  manuscripts  that  date  too  many  years  ago,  cannot  be 
preserved  in  perpetuity  and  that  it  is  natural  that  they  will  succumb  to  time  and 
environmental decay. Furthermore, it is easier to create more than one copy for each 
digitized work, thus ensuring its sustainability.9  
Reviewing  the  benefits  of  digitization  in  a wider  context,  it  is  apparent  that 
apart from the benefits for the cultural sector in particularly, the development of new 
market products, related to the cultural sector may also be enabled. Since digitization 
requires  specific means  and media  as well  as  new  networks  that  host  the  digitized 
material,  the  motive  for  the  creation  of  new  technology  businesses  and  for  the 
development of suitable applications is very strong. Moreover, the disposal of digitized 
material  in a  larger  scale  than  the  conventional display would allow, may boost  the 
tourism and marketing industry and thus enhance the economy of states.10  
However,  despite  the  obvious  advantages  that  the  digitization  of  cultural 
heritage  offers,  it  is  inevitable  that  certain  challenges  arise.  Foremost,  digitization 
presupposes suitable  technological  infrastructures, because once digitized material  is 
stored  does  not  mean  that  it  remains  stable  for  long  periods.  On  the  contrary  it 
demands preservation activities and upgrade of the current software that  is used  for 
its management, in order to be compatible with the new technological innovations and 
standards.  These maintenance  procedures  also  require  that  the  cultural  institutions 




















to  Intellectual  Property  Rights,  only  the  right  holder  of  an  intellectual  work  may 
authorize  the  use  and  reproduction  of  his works.  This  is  not  always  easy,  as  some 
works may have more  than one  right holder  that have  to be  located  and  give  their 
permission for the use of their work. This is the case with the databases. The database 
format holds the sui generis right, which dictates that the contents of a database are 
protected  and  cannot  be  used  in  the  whole  or  even  in  substantial  parts  without 
authorization of the database’s right holder. It is also very usual that databases include 
contents  from  different  right  holders,  all  of  which  have  the  exclusive  right  of 
authorizing or prohibiting the use of their works. This provision also defines that even 
if  the database contains works, whose copyright protection has been  terminated, as 
long  as  they  constitute  part  of  a  database  are  still  part  of  public  domain  but  they 
cannot be accessed without the consent of the different right holders.12   
Another example of a work with multiple right holders is the case of audiovisual 
works,  the  final outcome of which  is achieved by  the contribution of various people 
(the  script  writer,  the  actors,  the  music  composer,  the  director  etc.)  Although  the 
director of an audiovisual work is considered to be its author and thus the right holder 
of  the  final version,  the  separate parts of  the work cannot be exploited without  the 






audiovisual  work  cannot  be  used  for  a  different  work  without  the  composer’s 
permission).  
It is obvious that the existence of multiple right holders causes many problems 




identified  they cannot be  located. This  is  the case with orphan works, which will be 
discussed in a following chapter. 




offers many benefits  to  the  interested beneficiaries  that want  to make use of  them 
and enables the digitization initiatives, because it is not necessary to conduct a diligent 
search  for  the  identification  and  location of  the works’  right holders.  This provision 
defines  that  the  works  in  question  cannot  only  be  used  by  beneficiary  cultural 
institutions but they can also be re‐arranged, restructured and be creatively altered.14 
Another  legal  problem  is  that  digitized  material  obtains  a  certain  degree  of 
originality after its fixation in digital form and thus it is eligible for copyright protection. 
It  is  apparent  that  these  cases  cannot  concern  works  that  lack  the  “independent 













The  legal  term  that  describes  the  aforementioned  change  in  the  copyright 
status of a digitized work, is cited as “reprivatisation” and it must be noted that it may 
accrue  not  only  from  the  digitization  of  cultural  content  but  also  from  intellectual 
works that are being published for the first time since their creation. The free access to 
and use of such works may be limited to users for a certain period of time, due to the 
works’ newly acclaimed  copyright protection  status. However,  the work may  still be 
made available to the public in digital form through internet channels.16 
Furthermore, since  the whole notion of digitization and  its  importance  lies  in 
the  fact  that  it  allows  access  to  intellectual  works  that  would  be  hard  to  access 
otherwise,  it  is obvious  that once  this  trait  is eliminated,  the digitized works present 
the same problems that conventional cultural works have. So, when certain businesses 
control  the  access  to  digitized  works  through  technological  measures  and  barriers, 








possibility  is  that  their  collections  contain  works  that  are  indeed  under  copyright 












digital  rights  that occurred due  to  the need of delineating and classifying  the use of 
digitized material in the digital era. They can be found in the 2001/29/EC Information 
Society Directive classified as economic  rights and  they were  introduced,  in order  to 
supplement  the existing  legislation  in  the copyright  field, as  the  introduction of new 
technologies and  innovations  (such as digitization) created new data  in the copyright 
sector.  According  to  the  directive  the  use  of  digitized  material  must  always  be 




of  the directive,  reads  that  any  kind of  reproduction of  an  intellectual work  can be 
authorized only by its right holder, who can decide to agree with it or prohibit it in any 
form  and  for  the whole or  for  specific parts of his work.  The digitization process  is 
interpreted as exploitation  in  the copyright context, even  if  it aims at preserving  the 
collection of a cultural institution for future use. As such it can be ruled (permitted or 
prohibited) exclusively by the right holder of the works.21 
Taking  the  aforementioned  problems  into  consideration,  the  legislator 
considered that it would be essential to introduce provisions that would allow publicly 
accessible  cultural  institutions  to  use  copyrighted  works.    Thus  there  are  certain 
exceptions in the directive that allow institutions to digitize their collections, if they are 
interested  in  preservation  projects.  Such  provisions  have  infiltrated  national 
legislations and  their  source can be  traced  in article 5(2)(c) of  the directive22, which 













very  specific  occasions.  Furthermore,  each  Member  State  is  free  to  adopt  this 
provision into its national legislation in the way and in the percentage it wishes to. So, 




cannot  be  invoked  in  this  case.  The  same  applies  in  cases,  when  public  cultural 
institutions wish  to ensure private  funding  (to  support  their digitization projects) or 
intend  to  form  private‐public  partnerships  with  private  entities.  The  consent  and 





the main purpose of  the digitization process,  is  to offer  the ability  to users  to have 
access  to  institutions’  collections online,  independently of  time  and place,  it  is only 
expected that these  institutions will proceed to digitization and other similar projects 
that will allow the disposition of their collections through online channels. Therefore 
they  will  need  the  right  holders’  consent  before  doing  so,  unless  they  rely  on  the 









members of  the public  […] on  the premises of establishments  referred  to  in 2(c26) of 
works [..] not subject to purchase or licensing…”.  
The  two  aforementioned  copyrights  are  classified  as  economic  rights.  A 
different  set  of  rights  though  also  applies  and  must  be  taken  into  consideration 
because they ensure the respect to the relationship of the creator and his work. The 
so‐called  moral  rights,  in  contrast  with  the  economic  rights,  do  not  regulate  the 




The  concept  of  moral  rights  differs  significantly  between  the  different 
legislations.  The  countries  following  the  Continental  approach  tend  to  provide  a 
stronger  protection  of  these  rights,  whereas  countries  that  follow  the  Anglo‐Saxon 
legislation  are more  flexible  in  their  approach. Moreover,  even  in  the  EU  there  are 
differences  regarding  the  protection  of moral  rights,  since  no  harmonization  of  the 
relevant legislation has yet taken place and although every Member State is obliged to 
follow the general provisions, they maintain the right to adapt them  in their national 
legislations  in  the way  they choose.27 However,  it  is common policy  that despite  the 
differences between the existing legislations, the cultural institutions that make use of 
intellectual works must  in any case show respect  to  the relevant moral rights, which 
unlike the economic rights cannot be transferred or waived.  
The most common and possible threat for a work that undergoes digitization, is 














possibility  is  that  the  authorship  upon  specific works  is  not  be  properly  attributed, 







As  it was mentioned  in chapter 1.2., a  large part of the  intellectual works that 
are  included  in  the public domain, are no  longer under copyright protection or  their 
right holders cannot be  identified and  located  (orphan works). For such works  to be 


















term orphan work  (referring  to  the existence or not of  right holders  that may  claim 
them)  in an attempt to clarify the subject matter of the directive. According to  it, the 
following  types  of  works  can  be  characterized  as  orphans:  Works  (print  works, 
cinematographic  works,  audiovisual  works,  phonograms,  photographs,  images, 
unpublished works and phonograms), whose right holders have not been identified or 
even  if one or more of  them have been  identified, none of  them have been  located 


























been  identified  or  located  by  beneficiaries  such  as  libraries,  museums,  cultural 
organizations etc, then the aforementioned institutions can make use of them.35  
Regarding the issue of the anonymous or pseudonymous36 works, the directive 
does not  intent  to prejudice  the existing national  guidelines, which deal with  them. 
The  important  issue here  is  that an organization  that wishes  to make use of a work, 
first  clarifies  whether  this  work  is  indeed  an  orphan  work  or  an  anonymous  or 






The  first  article  of  the  directive  sets  out  three  distinctive  categories  of 
intellectual works  that  can  be  classified  as  orphans,  once  they  fulfil  certain  criteria. 
These  three  categories  include:  i)  Print  works,  ii)  Cinematographic  and  audiovisual 
works, phonograms and broadcasts, iii) Embedded photographs and images.38  
According  to  articles  1(1)  and  1(2)(a)  of  the  directive  the  category  of  print 
works  includes  ‹‹books,  journals, newspapers, magazines or other writings  that were 
contained  in  publicly  accessible  collections,  heritage  institutions,  public  service 
broadcasting organizations etc››.  It must be  clarified  that  the  scope of  this article  is 
restricted  to only printed works  (and not other  forms of works  that  contain graphic 
elements,  such  as  electronic  databases,  photographs,  prints  etc).39  However  article 
1(4) clearly states certain works, such as photographs or images actually fall under the 














The  second  category  of works,  as  described  in  art.1(2)(b)  and  1(2)(c)  of  the 
directive  (‹‹cinematographic  or  audiovisual  works  and  phonograms  contained  in 
publicly accessible collections or produced by public service broadcasting organizations 
up  to  and  including  31  December  2002  and  contained  in  their  archives››),  can  be 
deemed  to  include  all  recordings  of  moving  images  as  well  as  presentations  and 
videogames.41  The  specific  time  limit  established  in  this  article  (31/12/2002)  clearly 





The  third  category  of  works  that  can  be  characterized  as  orphans  includes 
stand‐alone photographs and  images (namely photographs and  images not embed or 




which  will  possibly  extend  the  directive’s  scope  of  application  to  ‹‹works  or  other 

























as  orphan  according  to  the  directive’s  provisions  it  must  have  been  published  or 
broadcasted  in the territory of a Member State. In cases that the work in question was 




unpublished works before  the application of  the directive  though may cause various 
problems, as the necessary evidence concerning whether the unlocated or unidentified 
right  holders  have  actually  given  their  consent  for  the  use  of  their works,  may  be 
rather obscure.44  
Article 4 of  the directive ensures  the perpetuation of  the orphan work status 
everywhere  in  the EU, up  to  the point  that  the  right holder of  a work may wish  to 
terminate  this.  Once  the  work  in  question  has  been  declared  as  an  orphan  in  a 
Member State, then it maintains this status in all Member States (mutual recognition). 
This provision ensures  the  free circulation of a work  in  the EU, without  the need  for 




the  required  diligent  search  and  the  works  in  question  have  been  declared  as 
orphans.46  According  to  this  article,  institutions  such  as  libraries,  educational 
establishments,  museums,  archives,  film  or  audio  heritage  institutions  and  public 
service broadcasters can be beneficiaries and make use of orphan works. There are 
specific  guidelines  as  to  whether  these  institutions  must  be  of  public  or  private 













libraries,  archives,  museums  etc.  and  therefore  they  can  be  qualified  as 
beneficiaries.48  On  the  other  hand  a  public  institution  may  engage  in  digitization 
activities that exceed its public interest mission and as a result it cannot be qualified as 
a beneficiary. Lastly,  it  is clearly  implied that  in no case can an  individual  invoke the 
provisions of the directive, in order to make use of orphan works.49  
IV. Diligent search by the interested beneficiaries 
All the  interested beneficiary  institutions  (like  libraries, museums, educational 
establishments, archives etc.) are obliged  to  conduct a  thorough and diligent  search 
regarding the whereabouts of the right holders of works that these beneficiaries wish 
to  classify  as  orphans  and  make  use  of  them.50  The  main  prerequisites  of  this 
procedure  are  laid  out  in  article  3  of  the  directive,  which  specifically  calls  for:  the 
conduct  of  the  diligent  search  itself,  the  determination  of  the  sources  that  an 
interested  beneficiary  will  base  its  search  upon,  the  delineating  of  the  social  and 
territorial  extent  of  the  search  and  finally  the method  by which  the  results  of  the 
search will be recorded and documented.51  
To  start with,  there  is  the possibility  that  a  third party  (for example  another 






guidelines  set  out  in  the  context  of  the  European  Digital  Libraries  Initiative 


















and  most  importantly  references  to  the  directive’s  Annex55.  A  diligent  search  is 
considered to be valid only in case it uses and consults at least the sources contained 
in the Annex.  However the possibility that a work is not registered and thus cannot be 
found  in  these databases and sources cannot be ruled out56. Usually, works  that are 
not  registered  or  recorded  in  the  relevant  databases  are works  not  represented by 
professional organizations  (e.g. papers published by  research organization). For  such 
works  a  more  flexible  approach  is  necessary,  in  order  for  the  most  accurate 
determination of their copyright status57  
Art. 3(3) defines that for every work, that is to be classified as orphan, only one 
diligent search  is necessary, as  long as  it  is conducted  in the Member State,  in which 
the work in question was first published or broadcasted. In case the work in question 
is  a  cinematographic or  audiovisual work,  then  it  is mandatory  that  the  research  is 
conducted  in  the Member  State,  in which  the  producer  of  the work maintains  his 
habitual  or  permanent  headquarters.  If  it  is  ascertained  that  the  work  was  never 
published, then the diligent search must be carried out in the Member State, in which 
an  organization  first  made  it  accessible  with  the  consent  of  its  right  holder.58  An 
exception  to  this  provision  though,  defines  that  if  there  are  sufficient  evidence 
indicating  that  the whereabouts of  the  right holder of  the work  in question may be 
found  in  a  different  Member  State  than  in  the  aforementioned  cases,  then  it  is 





















the  outcomes  of  the  conducted  search  for  its  right  holder  have  been  recorded  in 







data  has  been  created  and  functioning  in  the  context  of  the  2012/28/EU  directive 
under  the  administration  of  the OHIM. All  the  competent  national  authorities  (e.g. 
ministries of culture) forward the relevant records to the OHIM, which has to manage 
and preserve them.63  
However  the  parallel  existence  of  various  databases  may  confuse  the 
interested  beneficiaries,  as  to  which  one  to  consult  during  their  diligent  search. 
Therefore it is better to instruct the relevant beneficiaries to forward all the relevant 
data  directly  to  the OHIM, which  is  the  central  orphan works  database  and will 
subsequently  decide  about  their  best  and  most  effective  management.64  The 






































country’s  cultural  heritage  and  as  such,  libraries  may  wish,  in  the  context  of  their 
public  interest  mission,  to  digitize  them  in  order  to  preserve  them  for  future 














of‐commerce  works  by  libraries.  However  a  strict,  legal  text  that  would  lack  the 
flexibility, necessary for the efficient cooperation between right holders and  libraries, 
was deemed to be quite restrictive. A soft law instrument was chosen instead and as a 
result  a  Memorandum  of  Understanding68  between  organizations  representing 
libraries  and  out‐of‐commerce  works’  right  holders  (authors,  publishers  and  their 
respective collective societies) was signed in Brussels, on 20th September 2011. 
The  MOU  basically  aims  at  encouraging  collective  management  licensing 
between right holders and libraries associations. It does not constitute a binding, hard 
law document but  it encourages  the voluntary background  that  is necessary  for  the 
better outcome of negotiations between right holders and libraries.69 
II. Categories of works that can be classified as “out‐of‐commerce” 




work  in  libraries and among  the public,  including  through second hand bookshops or 














 In  the  first  recital of  the MOU  it  is defined  that  its  scope of application only 




meaning  that  it  can only  cover  the  specific  sectors, upon which  the agreement was 
signed. Consequently,  it does not  cover other  kinds of works72 as well  (like  films or 




The  first  principal  of  the  MOU  deals  with  all  the  relevant  agreements  that 
concern Out‐of‐Commerce Works and can be signed between the interested parties. It 
is stated that such agreements shall be negotiated on a voluntary ground between the 






must  agree on  the  type  and  number  of works  covered  by  it  and  ensure  that  these 












the  customary  practices  of  the  country,  in  which  the  work  in  question  was  first 
published. Each contracting party should contribute accordingly to the procedure.75  
The existing exceptions and  limitations concerning the copyright protection of 
such  works  shall  be  respected  according  to  principal  1(3),  whereas  principal  1(4) 
clarifies that the right holders of the works in question maintain the right to claim and 






More  specifically,  principal  2(1)  defines  that  the  necessary  licenses  for  the 
defined  as  out‐of‐commerce  works  can  only  be  granted  by  collective  management 





















Lastly,  principals  2(3)  and  2(4)  regulate  that  the  right  holders  that  are 









Orphan  and  out‐of‐commerce  works,  as  it  was  discussed  in  the  previous 
chapters, constitute copyright protected subject matters. Their particularity lies in the 
fact that the first ones have indeed right holders, but it is impossible to identify or even 
if  identify,  locate  them  (even  though  a diligent  search  is  conducted by  the  relevant 
beneficiaries that want to use these works) whereas the right holders of the latter are 




the  information  society,  meaning  that  the  use  of  such  works  is  subject  to  certain 
regulations  and  provisions.  More  specifically,  the  directive  sets  out  provisions  that 










without  their  consent.  However,  they  cause  complications  and  obstacles  for  the 
beneficiaries  that wish  to digitize and make use of  such works  for preservation and 
dissemination  purposes.  The  problem  is  actually  that  copyright  protection  expands 
through an extensive period of time84 and as a result the use of these works depends 
on the right holders’ wishes. 
This  speculation was  further discussed  in  the Communication on Copyright  in 
the  Knowledge  Economy  (19.10.2009),  adopted  by  the  European  Commission.85 
According to it, digitization projects constitute part of the policy for the free circulation 
and  dissemination  of  knowledge  and  ideas.  This  cause  is  achieved  by  libraries  and 
cultural institutions that try to preserve their archives and allow the access to them via 
online channels.  
However  due  to  the  strict  copyright  limitations  for  the  use  for  such  works, 
teaching  and  research  institutions  try  for  a  more  flexible  approach  towards  an 
unhindered dissemination of knowledge. A specific challenge is the cross‐border access 
to  their material  as well  as  the  easier  access  for  people with  disabilities, who  face 
difficulties in accessing the relevant goods and services.86 
On  the  other  hand  though,  right  holders  (authors,  publishers)  and  their 
representatives  (collective  management  organizations)  fear  that  the  waiver  of  the 
limitations for the use of their works for digitization projects will have as a result the 















highly  essential  that  a  suitable  framework  is  formed,  in  which  both  copyright 
protection and equal access to knowledge co‐exist. 




heritage  institutions  and  public‐service  broadcasting  organizations  established  in 
Member States”, as laid out in article 1(1) of the directive) shall have the ability to use 
the  orphan  works  in  question  for  purposes  that  according  to  article  6(2)  of  the 
directive, will contribute to their public‐interest mission, such as digitization projects, 




article  6(2),  the  orphan works may  be  used  and  reproduced  only  for  purposes  that 
serve  the  public‐interest  missions  of  the  beneficiaries  (as  it  was  discussed  in  the 




revenues  is only allowed  for enabling  the beneficiaries’ public‐interest missions,  is  it 
safe  to assume  that  these beneficiaries are allowed  to accept  financial contributions 
from commercial entities,  in order to sustain and maintain their collections and their 
facilities?  Is  the  generation  of  revenues  justified  by  the  need  for  improved 
technological measures that will enable and  improve the services of the beneficiary? 
The answer to these speculations is rather obscure and unclear. It is rather debatable 









   As  far  as  out‐of‐commerce  works  are  concerned,  we  can  trace  some  more 
specific  limitations concerning their digitization and use by beneficiaries  in the MOU. 
Principal 1(1) defines  that any voluntary agreement  for  the use of out‐of‐commerce 
works  may  be  done  for  purposes  and  uses  that  do  not  aim  at  the  economic  or 
commercial benefit of the work  in question. This  limitation  is  in accordance with the 
limitations of the same character regarding orphan works and the clauses for their not 
economic  exploitation  by  the  beneficiaries.  Another  limitation  can  be  found  in 
principal  3(1),  which  dictates  that  in  cases  when  an  agreement  includes  in  its 
provisions  clauses  for  commercial  or  cross‐border  uses,  then  the  collective 





so  the  interactivity and  interoperability of  these  two  legal  texts  is necessary  for  the 
better achievement of mass digitization projects. 
Apart from the existing legislation that deals with orphan and out‐of‐commerce 
works  though,  the  widespread  of  digital  technologies  creates  needs  for  new  and 
improved legal frameworks. The exceptions provided for the use of orphan and out‐of‐
commerce works are significant, however  there are still potentials  for  improvement. 
The  European  Commission,  in  the  context  of  its Digital  Single Market  Strategy  (the 
effort  to  create  a  single  digital market  throughout  Europe, where  there will  be  no 










their  intentions  to  proceed  to  amendments  to  the  existing  copyright  legislation,  in 
order to enhance the creation of the single digital market. Alongside with a Regulation 
proposal  (“On ensuring  the  cross‐border portability  for online  content  services  in  the 
internal  market”),  a  Communication  entitled  “Towards  a  modern,  more  European 
copyright Framework” was issued by the Commission. The Communication sets out the 
Commission’s  short‐term  objectives  for  the  improvement  of  the  accessibility  to 
digitized, cultural material. More specifically, it declares that the Commission will work 
towards  ensuring  that  the  exceptions  that  concern  educational purposes  and  cross‐
border accessibility will be  implemented effectively.  In order  for  this  to be achieved, 
the  Commission  will  consider  proposals  for  the  support  and  enhancement  of  the 
remote  consultation  of  digitized  works  hosted  by  educational  and  research 








The  main  goal  of  the  digitization  initiative  throughout  Europe  is  the 
dissemination of ideas and knowledge, the access to information and the preservation 








by  a  wide  cultural  and  intellectual  diversity  that  is  too  extent  to  be  accessed  by 




institutions,  like  libraries, archives and museums  that have  realized  this  social need, 
attempt to or have already converted their collections into digital forms. This initiative 
runs  in  parallel  with  the  international  call  for  an  equal  and  equivalent  access  to 
knowledge for scholars, the broader public and of course people with disabilities.92 
The  online  accessibility  of  digitized  content  is  equally  important  to  the 
digitization itself. Although the preservation of cultural heritage is indeed achieved by 
its  digitization,  the  rights  and  privileges  of  users  are  achieved  once  they  have  the 
ability to access this material and use it for educational or other reasons. Although the 
digitization and  the making available of  the cultural heritage  is a demanding process 
(both  in technical and  financial terms),  it creates  favorable potentials  for the cultural 
society.93 
First  of  all,  it  is  apparent  that  the  online  access  to  cultural  material  is  not 
limited  to  a  certain  number  of  people. On  the  contrary,  it  is  open  and  possible  for 
everyone, with  only  a minimum  set  of  technical means  at  their  disposal. While  the 
traditional  access  to  cultural  heritage  artifacts  (by  the  term  “traditional”  the  actual 
physical visiting of museums,  libraries and archives  is  indicated)  is  limited by various 
conditions such as the capacity of the premises of the institution, the visiting hours or 












need,  if  he was  obliged  to  search  for  it  in  the  conventional way  (for  example,  the 
manual  search  for  a  specific  archive  can  be  really  time‐consuming,  especially  if  the 
institution that hosts it is rather extent). The same principal applies as far as distance is 





conventional  institution  (library  or  archive)  may  contain  only  a  limited  number  of 
works, due to capacity reasons, online accessibility is not hindered by physical barriers 
and  the user may  retrieve as many data as he needs  to. Furthermore, most cultural 
institutions have  thematic organization, which means  that  the works  that  they host 




the  concept of digital  libraries.  The notion of digital  libraries  actually  resembles  the 
conventional  idea  of  a  conventional  library,  in which  data  in  electronic  formats  are 
stored. Digital  libraries are online portals  that  can  contain  a  large number of digital 
contents  and  are  usually  maintained  by  educational  institutions,  academic 
establishments,  cultural  organizations  and  private  institutions.  Furthermore,  many 









tool,  guide  users  in  their  search  for  specific  cultural  works  and  redirect  them 
accordingly. Those  registries have also  the benefit of containing  important metadata 
about the digitized material, namely information about  its contents and context, thus 
enabling a better and more thorough record of  it. Two distinctive examples of online 





In order  for Member States  to be encouraged  to  initiate digitization projects 
and  support  the  digital  preservation  of  their  cultural  heritage,  the  European Digital 





Italy,  Spain,  Hungary  and  Poland  and  in  which  they  proposed  the  initiation  and 













the  exchange  of  ideas  and  the  free  circulation  of  knowledge  and  information.  In 
accordance  with  the  demands  of  modern  society,  Europeana  may  facilitate  the 
initiation and development of various applications and tools based on digitized cultural 
material, which will encourage the economic activity  in the cultural  field.  It may also 
constitute the base for the development of new and innovative technologies related to 
culture that will enter dynamically the marketplace.98  
Europeana  is  funded  and  supported  by  the  CEF  (Connecting  Europe  Facility) 
project,  alongside  with  contributions  by  the  EU  Member  States.  CEF  is  a  program 
proposed  by  the  Commission  and  designed  to  support  the  European  Union’s 
infrastructures and networks in the transport, telecommunications and energy sectors. 




More  specifically,  through CEF  Europeana has  its  central  services  and  all  the 
relative networks funded, coordinated, maintained and promoted. It also has many of 
the  necessary  generic  services  (including  the  collection  of  the  cultural  content,  the 
handling  of  the  services  that  enable  the  access  to  the  digital  content  and  the 
enhancement of the interactivity of various services and contents of the portal) funded 
and  managed,  thus  enabling  the  coordination  and  performance  of  the  Europeana 
project.100 
II. Main objectives of the Europeana project 
Europeana  does  not  function  as  an  actual  content  provider.  It  serves  as  an 









the  digital  content.  In  other  words,  Europeana  does  not  contain  digitized  material 
itself, rather than it is an Internet portal that allows users to have access from a single 
point to collections of libraries, museums and archives. The digitized material remains 






Europeana  was  designed  in  order  to  achieve  certain  objectives  that  were 
adopted  in  the  context of  the 2011‐2015  Strategic Plan. Among  the  Strategic Plan’s 




to  serve  four  main  strategic  tracks.  The  first  one  is  described  as  the  attempt  to 
“aggregate content to build the open trusted source of European heritage”. Therefore, 
the  main  goal  here  is  to  collect  digitized  cultural  material  that  is  characteristic  of 
Europe’s  cultural  diversity,  extend  the  network  of  providers  of  this  material  and 
improve the quality of the data that provide information about it (metadata).104  
The  second  track  is described  as  an  attempt  to  support  the  cultural  field by 
“enabling the transfer of knowledge, the  innovation and advocacy”. More specifically, 
the  transfer  of  information  obviously  refers  to  the  cooperation  and  interactivity  of 
professional scholars  in the cultural sector, such as  librarians, curators, archivists etc. 









environment  that  interacts with  fields  such  as usability,  Intellectual Property Rights, 
business  models  etc.  This  objective  can  be  accomplished  with  the  distribution  of 
guidelines regarding the best practices of the digitization of cultural heritage, alongside 
with  relevant  conferences  and  workshops.  Furthermore,  Europeana  is  to  serve  as 
motivation  point  for  the  development  of  digital  applications  relevant  to  cultural 
heritage, as well as reinforce its role as advocate for the open and unhindered access 
to digitized cultural material.105  
The  third  objective  of  the  Europeana  project  is  entitled  “distribute”  and 




The  last  track  of  the  Strategic  Plan,  is  called  “engage”,  and  is  of  more 
interactive  character.  It  actually  aims  at  involving  the  users  in  their  own  cultural 
heritage. More  specifically, users are expected  to participate  in  the  launch of virtual 
exhibitions,  the  conduct  of  surveys,  provide  feedback  regarding  the  Europeana’s 
services etc. By involving users in the creation process, the Europeana portal may play 
a  vital  role  in  the  creation  of  a  wider  knowledge  society,  in  which  information  is 
disseminated  freely.  Also  users  will  be  motivated  to  interact  with  their  cultural 
heritage, instead of just observing it.107  
III. Users of Europeana 













information and material  for  courses or  conduct  researches. A  subcategory  includes 
pupils and students that seek information and material for courses and papers.108 
The second category of users involves the actual cultural institutions. For their 
facilitation  a  specific  intermediate  application  was  developed  under  the  name 
“Application  Programming  Interface”  (API),  which  contains  external  web  pages  and 
applications  that  allows  cultural  institutions  that  have  installed  it  to  access 
Europeana’a digitized content.109 
Another  field  that  is benefited  from  the services of  the Europeana portal  is a 
total of various creative industries (including commercial creators and intermediaries) 




Last but not  least, Europeana addresses  to a wider, general public of  the EU 
that wants  to  interact with and have access  to  its contents  for various  reasons. This 
public benefits  from  the  flexibility of  the access  to digitized  content,  in order  to get 
acquainted with cultural heritage in means and time convenient for them.111 
IV. Data exchange agreement (DEA) 
Every entry  in  the Europeana portal  is accompanied by certain metadata  (the 
notion of which will be discussed in the following chapter).112 It is apparent that these 
metadata are ruled by  Intellectual Property Rights and constitute part of the content 










Exchange  Agreement  (DEA),  which  defines  relationship  between  Europeana  and  its 
content  providers.  Among  others  the DEA  it  defines  that  Europeana  has  to  publish 
metadata of the digitized collections it offers access to.113 
More  specifically,  the  DEA  defines  that:  i)all  metadata  relevant  with  the 
submissions  to  Europeana,  will  be  considered  as  openly  accessible  data  under  the 
Creative  Zero  Public Domain Dedication  (CC0‐a  legal  framework  that  allows  a  right 
holder to grant their rights to the public domain) and ii)digitized cultural content that 
is  available  through  Europeana,  must  be  accompanied  by  a  copyright‐status 
statement.114  









The role of such registries  is really  important as they contain  information and details 
regarding the copyright status of certain works hosted in libraries, archives, museums, 
film and audio heritage institutions and public‐service broadcasting organizations.116  
The  most  important  registry  project  that  has  been  launched  is  the  ARROW 










management  organizations,  in  order  to  enable  and  simplify  the  procedure,  through 
which  a  diligent  search  regarding  the whereabouts  of  an  orphan work  and  its  right 
holders  is  conducted.117  The  ARROW  system  was  created  in  the  context  of  the 
eContentPlus  programme118  and  is  administered by  both  the  European Commission 
(50%) and by an association of partners (50%). 
ARROW  concerns  i)printed  works  such  as  books,  journals,  newspapers  etc. 
ii)cinematographic,  audiovisual  and  phonogram  works  iii)works  that  were  never 
published  (under  certain  conditions)  iv)works  embedded  in  other  works  (such  as 
photographs  contained  in  books  or  journals)  v)works  that  are  partially  classified  as 
orphans (only some of their right holders have been identified, located and consented 
to the use of their works).119  
ARROW aims at enabling  interested beneficiaries  in  their  search  for  the  right 
holders  of  intellectual works,  because  only  the  right  holders  have  the  authority  to 





for  an  exploitation  license  for  digitized,  copyright  protected material.  Following  the 















in question. Thereafter  the  interested user will be  informed accordingly, whereas  in 
cases  when  no  information  regarding  a  right  holder  is  found,  the  results  will  be 
recorded in the Registry of Orphan Works (ROW). 
The  ARROW  System  uses  the  following  databases,  in  order  to  collect 
information  regarding  orphan  works  and  right  holders,  using  the  ONIX‐RS  message 
suite, which was developed for it: i)The European Library, which acts as an access point 
to national  library  catalogues  in France, Germany, Spain and  the UK121,    in order  to 
identify a book and to enlist  it alongside with other books containing the same work 
ii)the Virtual International Authority File (VIAF), which helps in identifying the authors 
of  copyright  protected  works  by  providing  access  to  bibliographic  and  authority 
records iii)The “Books in‐print” (BiP) databases of France, Germany, Spain and the UK, 
stationed  in  the Member  State of publish,  in  order  to  clarify  if  any of  the books  in 
question  are  currently  commercialized  iv)Collective  Management  Organizations  in 
France, Germany,  Spain  and  the UK  (such  as  the Reproduction Rights Organization‐
RRO) that can inform about or even locate right holders.122 
All the  information collected during the ARROW  inquiry process,  form the so‐
called  Rights  Information,  which  actually  contains  rights  clearance  data,  such  as 
whether  the work  in  question  is  copyright  protected  or  part  of  the  public  domain, 
whether  the work  is still commercialized or characterized as out‐of‐commerce,  if the 
work is qualified for the orphan works status or its right holders can be identified and 
located etc.123 
Lastly,  it  should be noted  that  the ARROW database  is composed by various, 












the  ARROW  Work  Registry  (AWR),  which  serves  as  a  storage  and  maintenance 
platform for the collection of data regarding the copyright status, the publishing status 
and  the  orphan  status  of  works,  the  ARROW  Web  Portal  Services  and  the  ROW 








A  key  aspect  of  digital  storage  and  preservation  of  cultural  content  (or  any 
other type of content) is its capacity for retrieval and continuing accessibility. Although 
digital preservation is deemed to be safer than the preservation of the original physical 
object, evolution of  technology and  changes  in  cultural organizations’  template may 
indicate risks for the stability of the accessibility to digitized content.126   
Preservation  of  digitized  material  depends  significantly  on  the  existence  of 
metadata. As metadata we define  information  that depict and explain other data.  In 
other  words  a  set  of  information  referring  to  resource  that  can  be  of  any  format 
(electronic or print  texts, multimedia,  software, physical objects, art works, archives 















name  of  its  author,  relevant  keywords,  the  historic  its  historical  context  etc.  The 
second  category,  defined  as  structural  metadata  includes  information  about  the 
physical  structure  of  the  digitized  subject matter  (e.g.  the  order  of  the  pages  of  a 
digitized book or  journal,  information about one  type of work embedded  in another 
etc.).  The  third  category  of  metadata,  characterized  as  technical  metadata,  is 
constituted by  technical details  about digital objects,  such  as  information  about  the 
software  system  by which  a  digital  object  is  executed  (this  is  the  case with  digital 
signatures).  The  last  category,  under  the  classification  administrative  metadata, 




schemes  (alternatively  called  schema),  which  are  actually  groups  of  metadata 
elements structured and organized for a specific aim (e.g. the provision of information 
about  a  specific  resource).  The  properties  that  describe  the  resource  are  called 
semantic  unit  of  the  scheme,  whereas  the  schemes  themselves  follow  a  standard, 
repeatable  structure130  every  time  they  are  used,  in  order  to  ensure  the 
interoperability  between  the  different  institutions  hosting  and  using  digitized 
content.131   
Over  the years  there were a number of  schemes, each one corresponding  to 
different  user  demands  and  needs.  One  notable  example  would  be  the  minimum 
metadata standard scheme “Dublin Core Schema”, which provides information for web 








Contributor,  Date,  Type,  Format,  Identifier,  Source,  Language,  Relation,  Rights  and 
Coverage), which are optional and repeatable. There is a variety of schemes similar to 
this  structure, with differences  in  the elements or  their order of appearance.132 The 
existence  of  multiple  metadata  standard  schemes  serves  their  purpose‐oriented 
nature  (the  metadata  schemes  are  chosen  by  an  institution  according  its  needs). 
Moreover  two  or more  of  them  can  act  complementary  to  each  other,  in  order  to 
describe the same resource.133 
The  metadata  field  is  under  constant  evolution  as  new  needs  call  for  new 
standards. The application of metadata has enabled the easier retrieve and exchange 




Digitization  is  used  in many  aspects  of  everyday  life.  The  possibilities  that  it 
offers are vast and if properly exploited, they can upgrade the infrastructures of many 
sectors of modern  society. The  key  to  sustainability  lies  in  the modern  technologies 
and it is vital that they are used in as many fields and services as possible. 
As far as the cultural sector  is concerned,  it  is apparent that the conventional 
ways  that were  used  up  to  recent  years  for  the  preservation  and  dissemination  of 
cultural heritage, will not be adequate  in  the years  to come. Museums,  libraries and 
educational  institutions  are  already  adapting  to  new  means  of  preserving  and 















One  of  the  most  significant  examples  of  this  application  is  the  Smithsonian 
Museum of National History in Washington DC. The visitor is able to browse in a virtual 
portrayal  of  the  actual  museum,  with  the  use  of  a  simple  computer.  Through  the 
relevant  webpage  he  may  choose  between  the  ground  and  the  two  floors  of  the 
museum and have access to any hall that he chooses. There  is also the possibility to 
zoom  in  to  the  exhibits  if  he wants  to  examine  them more  thoroughly  or  read  the 
relevant  information displayed next  to  them. Throughout  the whole visit,  the visitor 
has access to help about the webpage and is also presented with a virtual map, which 
informs him about the contents of each premise of the museum.134   
An equally  interesting  case  is  the Metropolitan Museum of Art  in New York, 
which allows visitors to view artifacts and objects of its current exhibitions online. The 
user can choose between the different exhibitions and enlarge each image in order to 



























various  books  and  archives  and  in most  cases may  also  have  access  to  information 
about the copyright status of the work, historic details, print information etc.138  
Lastly,  the  National  Book  Centre  in  Greece  has  digitized  some  of  the  most 














now  Professor  at  the  Department  of  Theater  and  Classics.  TLG  constitutes  a 
compilation of digitized Greek literature texts, dating from the Homeric age to the fall 








be  protected,  disseminated  and  preserved  for  future  generations.  The  key  to 
sustainability  is  the development of new media and  technologies. Thus,  the  cultural 
sector has to use such means, in order to ensure its sustainability.  




digitized. There  is a  conflict of  interests between  the  right holders of  cultural works 
and  the public demand  for an equal and unhindered access  to cultural heritage. The 
harmonization of these two aspects is a real challenge. 
The existence of the European  legislation for the access to cultural heritage  in 
digital  form  covers  specific  categories  of  works,  such  as  the  orphan  and  out‐of‐
commerce  works.  The  2012/28/EU  Directive  on  certain  permitted  uses  of  Orphan 






available of out‐of‐commerce works both deal with  the  terms and prerequisites  that 
regulate  the  permitted  uses  of  those  works.  They  also  set  out  exceptions  and 
limitations  regarding  their  use  by  beneficiary  institutions.  However  there  is  a 




The  fact  that  the  cultural  sector  is  among  the  top priorities of  the European 
Agenda  is  very  encouraging,  as  it  indicates  that  the  intellectual  expression  has  not 
been minimized  in  the modern  technocratic  society.  It  is  very  important  though  to 
make every possible effort and use all means at our disposal,  in order to preserve  it. 
The  best  way  to  achieve  that  is  to  adapt  to  the  new  media  and  technological 
innovations that will significantly contribute to the creation of a globalized society of 
knowledge.  
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